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DIAGNOSTIK FAOLIYATNI SAMARALI TASHKIL ETISH O’QITUVCHINING
DIAGNOSTIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA
Qodirova Xalimaxon Nurmuhamad qizi
Andijon davlat universiteti o’qituvchisi
Annotatsiya: Maqolada diagnostika qilish jarayonida o’qituvchidagi diagnostik
madaniyatni shakllantirishga qaratilgan ko’rsatmalar berilgan. Diagnostik madaniyat pedagog
uchun egallashi kerak bo’lgan malakalarning biri ekanligi, diagnostika o’qituvchida diagnostik
madaniyatni shakllantirishdagi asosiy omil sifatida tahlil etilgan.
Kalit so’zlar: diagnostika, diagnostik madaniyat, metodlar, o’qituvchi faoliyati, o’quv
jarayoni,
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ КУЛЬТУРУ ДИАГНОСТИКИ УЧИТЕЛЯ
Кадырова Халимахон Нурмухаммад кизи
Андижанскoй государственнoй университет преподаватель
Аннотация: В статье даются указания, направленные на формирование культуры
диагностики учителя. Культура диагностики является одним из необходимых для
педагога навыков, ввиду чего в статье диагностика подвергнута анализу в качестве основного
фактора формирования культуры диагностики.
Ключевые слова: диагностика, культура диагностики, методы, деятельность
учителя, ученый процесс.
EFFECTIVE ORGANIZATION OF DIAGNOSTIC ACTIVITY AS A FACTOR
SHAPING THE CULTURE OF TEACHER DIAGNOSTICS
Kadyrov Khalimakhon Nurmuhammad kizi
Andijan state University lecturer
Abstract: The article gives instructions aimed at the formation of a culture of diagnosis of the
teacher. Diagnostic culture is one of the necessary skills for a teacher, which is why the article
analyzes diagnostics as the main factor in the formation of diagnostic culture.
Key words: diagnostics, culture of diagnostics, methods, activity of the teacher, educational
process.
Bugun biz tez va shiddatli barcha sohalarda o’sish va rivolanish, yangilanish
jarayonlari keskin sur’atlarda harakatlanayotgan davrda yashamoqdamiz. Hozir bir
muddat to’xtasak, bir asr ortda qolgandek xislarni beruvchi vaqtdir. Bu sukut bizga
qanchadan-qancha noxushliklarni olib kelishi mumkin. Mana shunday vaziyatda biz eng
katta boyligimiz ya’ni yoshlarimizning faoliyatga nisbatan qobiliyatlarini qo’ldan boy
berib qo’yishimiz muqarrardir. O’quvchilarning ta’lim-tarbiyasiga befarq bo’lmaslik, davr
muammolaridan ota-onalar ayniqsa, o’qituvchilar oldinda harakatlanishi bugunning
talabi hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 14avgustidagi PQ-3907sonli “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib
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tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish
chora-tadbirlari to’g’risidagi”gi Qarori ayni ta’lim-tarbiya jarayonini jadallashtirish va
yangi bosqichga ko’tarishda metodologik asos bo’lishi muqarrardir.
Prezidentimizning ushbu fikrlaridan kelib chiqib, o‘quvchining kuchli bilim,
ko’nikma va malakalarga ega bo’lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta’lim –tarbiya berish
va olish masalasida maktab o’ziga xos ahamiyatli dargoh hisoblanadi.
Darhaqiqat, birinchi Prezidentimiz ham har bir kitoblari, ma’ruza va yig’ilishlarda,
joylarga tashrif buyurganlaridagi nutqida yoshlar va ularning ta’lim-tarbiyasi masalasiga
albatta to’xtalib o’tganlar. “Yuksak ma’naviyat–yengilmas kuch” asarida “Mutasar qilib
aytganda, maktab degan ulug’ dargohning inson va jamiyat taraqqiyotidagi hissasi va
ta’sirini hal qiladigan o’qituvchi va murabbiylar mehnatini hech narsa bilan o’lchab,
qiyoslab bo’lmaydi”-yozib qoldirganlar[1;131].
Ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish, jadallashtirish, yangi bosqichga ko’tarish
qo’yingki, muvafaqqiyatga erishish zamirida faoliyatni to’g’ri tashkil etish masalasi bilan
birga doimiy ravishda yana bir vazifa o’quv-tarbiya faoliyatini diagnostika qilish
maqsadlarimizga tez va sifatli erishishga ko’maklashadi.
“Har qanday faoliyat zamirida amalga oshirilgan ishlarning pirovard maqsadi,
vazifalari va kutilgan natijalari bo’ladi. Faoliyat natijalarmi sarhisob qilish, amaliy
xulosalar chiqarish - bo‘sh yoki muvaffaqiyatli urinishlarni belgilab olish, faoliyatning
keyingi bosqichlarida uni hisobga olish diagnostika”-deyiladi[2;4]
Diagnostika ta’lim-tarbiyani to’g’ri yo’lnaltirishga qanday amaliy yordam beradi?
O’z o’rnida shunday savol ham tug’iladi. Diagnostika faoliyat natijalarini sarhisob qilish,
amaliy xulosalar chiqarish-bo‘sh yoki muvaffaqiyatli urinishlarni belgilab olish,
faoliyatning keyingi bosqichlarida uni hisobga olish diagnostika deyiladi.
Diagnostika natijalari esa ta’lim-tarbiya jarayonini to‘g‘ri rejalashtirish, yo’l qo‘yilgan
xatolarni tuzatish, psixologik-pedagogik profilaktika ishlarini olib borish imkonini beradi.
Diagnostikani olimlar “O’quv–biluv jarayonini jadallashtiruvchi axborot”-deb targ’ib
qiladilar. Ayrim mutaxassislar “Diagnostikani egallash bilim, ko’nikma, tushuncha,
malakalarning sifatini nazorat etish”- degan fikrni ilgari suradilar.
Bizningcha diagnostika o’qituvchining ilmiy pedagogik izlanish mahoratiga,
o’quvchining bilim sifati darajasiga pirovard natija sifatida qarashga imkon beradi. Bilim,
ko’nikma va malakalarning shakllanganlik va rivojlanganlik, qo’yingki, mavhumlik va
mavjudlik o’rtasidagi farqni aniqlashga xizmat qiladi.Pedagog diagnostik usullarni
amaliyotda qo’llay olish bilishi kerak. Ullarni qo’llash quyidagicha amalga oshiriladi:
Hozirda amaliyotda qo’laniladigan diagnostik usullar:
 o’qitish kasbiy mutaxassisligi nazariy va o’qitish metodikasi bo’yicha so’roqlardan
iborat didaktik–metodik va pedagogik–psixologik testlar.
 diagnostik testlar.
 diagnostik karta.
 so’rovnomalar (anketalar)
 reyting (baholashni raqam ko’rsatkichlarda ifoda etilishi)
“O’quvchi yutug’ini muntazam ravishda kuzatish va tahlil qilish-samarali maktabda
o’quvchining akademik yutuqlari tez-tez nazorat qilib turiladi. Buning uchun
baholashning turli shakllaridan foydalanadi. Baholash natijalari o’quvchining individual
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imkoniyatini, qobilyatining o’sishi va ta’lim dasturining o’quvchi tomonidan
muvafaqqiyatli o’zlashtirilganligini ko’rsatish lozim”[3;18].
Ma’lum muddatdan keyin qayta o’tkazilgan diagnostika pedagogik faoliyatdagi sifat
o’zgarishlarni aniqlash bilan bir qatorda unga ko’rsatilgan uslubiy yordam, malaka
oshirilganligi, mustaqil ta’lim olganligini aniqlash imkonini beradi.
O’quvchi faoliyatini diagnostika qilish tartibi va mazmunini yaxlitligiga idrok etish
uchun yuqorida bayon etilgan fikrlarimizni quyidagi jadvalda keltiramiz.
Diagnostik faoliyatni tashkil etish bo’yicha ko’satma.1-jadval

O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalari, darsdagi faolligi, ijodiy ishlarini
o’rganish, tahlil etish orqali ham diagnostika qilinadi. Diagnostik natijalar olingach,
albatta ma’lumotlarni tahlil qilish diagnostikaning asosiy sharti hisoblanadi. Olingan
ma’lumotlarni diagnostik tahlil qilmasak, biz aniq ma’lumotlarga ega bo’lolmaymiz.
Diagnostik tahlil qanday amalga oshiriladi? Nimalarga ahamiyat berish kerak? Quyida
shu haqida batafsil to’xtalamiz.
Diagnostik tahlillar quyidagi holatlarda ob’ektiv bo‘ladi.Agar:
 sinov natijalari turli tekshiruvlarda bir xil natijalar ko‘rsatsa, yoki ко‘rsatkichlar
o’zaro bir-biriga yaqin bo’lsa;
 sinov mezondan, o’lchovlari birligi hamda uning natijalari sinovni amalga
oshiruvchi, aniqlovchining shaxsi, xislati va munosabatlariga bog’liq bo’lmasa;
 sinov bir xil talab, bir xil munosabat va psixologik kayfiyatda amalga oshirilsa,
haqiqiy ahvolni aniqlashda ob’ektiv natijalar olinishi mumkin.
Biz jadvalda berilgan usullarni quyida qisqacha tshuntirib o‘tamiz. Bеvosita
pеdagogik faoliyat jarayonini kuzatish orqali o’quvchining u yoki bu vositalarni qo’llay
olish ko’nikmalarini o’rganish natijasida ma’umotlar olishga qaratiladi.
Bеvosita pеdagogik faoliyat jarayonini kuzatish orqali o’qituvchining u yoki bu
vositalarni qo’llay olish ko’nikmalarini o’rganishni tashkil etadi..
Ta’lim-tarbiya jarayonida bilishi muhim bo’lgan pеdagogik vaziyatlarni hal etish
orqali o’qituvchi pеdagogik mahoratining qay darajada namoyon bo’lishini o’rganishdan
iboratdir..
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Diagnostika usullari

2-jadval

Yozma so’rovnomalar orqali o’qituvchining faoliyatiga bo’lgan munosabati. Maqsad
va ehtiyojlarini tadqiq qilish, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolariga bo’lgan
munosabatini aniqlashga qaratiladi. O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini,
darsdagi faolligi, ijodiy ishlarini o’rganish va tahlil qilishga yo’naltirilgan.
Didaktik tеstlar orqali, o’quvchining shaxsiy fazilatlarini, o’zlashtirish saviyasini
psixologik tеstlar yordamida esa qobiliyatlarini diagnostika qilish. orqali o’quvchi
haqidagi ma’lumotlarga ega bo’lish imkoniyati paydo bo’ladi. Diagnostika har tomonlama
amalga oshrilishi mumkin. Quyidagi shu masalani yoritamiz:
 diagnostika obyektini tanlash;
 diagnostika uslubini belgilash (ishlab chiqish);
 diagnostika o’tkazish;
 diagnostika natijalarini tahlil qilish;
 diagnostik tahlil asosida (interpretatsiya) tavsiya, tadbirlar ishlab chiqish;
 uslubiy, mustaqil mutolaa mazmunini belgilash va amalga oshirish (korrektsion va
profilaktik ishlar);
 qayta diagnostika qilish, oraliq muddatidagi sifat o’zgarishlarini aniqlash.
Ta’lim-tarbiya sharoitida diagnostikani amalga oshirishda pedagogik diagnostika
tamoyillariga amal qilish ayni maqsadni amalga oshirishda daturi amal bo’lib hizmat
qiladi..Pedagogik diagnostika nima? Qanday amalga oshirladi?
Pedagogik diagnostika o’quvchining o’zlashtirishi, o’qishdagi qiyinchiliklarini,
uning o‘qishiga ta’sir qilayotgan ijtimoiy,oilaviy omillarni o’rganishga yo’naltirilgandir.
Ayrim mutaxassislar “Pedagogik diagnostika ta’lim mazmunida ko’zda kutilgan
bilimlarni o’zlashtirishni asosiy”-deb tushunadilar.
Pedagogik diagnostika:
 o’quvchiga individual, tabaqalashgan ta’lim berishni jadallashtiradi, rivojlantiradi;
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 davlat ta’lim standartlarining ta’limga qo’ygan talablaridan kelib chiqib, o’quvchi
bilimini to’g’ri va adolatli baholashni ta’minlaydi;
 ishlab chiqilgan ta’limiy mezon, kriteriya o’lchovlar orqali o’quvchining sinfdan
sinfga ko’chirilishida, biror yo’nalishga o’qishda minimal talablarga javob berishni
ta’minlaydi. Pedagogik diagnostika o’quv jarayoniga qo’llanishi orqali ta’lim-tarbiya
jarayoni adolatli va to’g’ri tashkil etiladi. Pedagogik diagnostika to’g’ri xulosalar
chiqarishga va sifat samaradorligini ta’min etishga olib keladi.
Pedagogik diagnostika faoliyatini tashkil etishda o’qituvchi pedagogik mahorat bilan
yondashishi kerak. Ular quyidagilar:

Taqqoslash;

Pedagogik tahlil;

Avvaldan bashorat etish;

Integratsiya;

Diagnostika natijalarini o’quvchi ota–onalariga yetkazish;

Pedagogik diagnostika metodlaridan o’qituvchi, o’quvchilarni xabardor etishni
ta’minlaydi.
Bizning fikrimizcha, pedagogik diagnostika o’quvchining o’zlashtirish imkoniyati
bilan o’quv materiallari mutanosibligini tahlil etish, xulq-atvor me’yorini aniqlash,
tanqidiy baholash, takliflar ishlab chiqish, rejalar tuzib tadbiq etish asosida maqsadni
to’g’ri tanlash mezonidir. Umuman olganda pedagogik diagnostika o’quv materiallarini
o’rganish, o’zlashtirish, bilib olish jarayonini tashkil etish orqali eng mavhum pedagogik
asosni yaratishga zamin yaratadi.
Mavxumliklarni oydinlashtirishda pedagogik diagnostikaning metodlaridan o’rinli
foydalanish zarur.Quyida biz pedagogik diagnostikaning test metodi haqida batafsil
to’xtalib o’tamiz.
Pedagogik diagnostikaning test metodi.
Ko’pincha tekshiruvchi tomonidan amalga oshirilgan nazariy shakl va usullari ham
test usuliga kiradi. Nazoratning test uslubi ilmiy asoslangan, ma’lum texnologik talablar,
qonun qoidalarga asoslangan, rioya qilingan holda olib boriladi.
Test usuli diagnostika metodlari orasida eng qulayi hisoblanadi. U orqali ishonchli
va sifatli ma’lumotlar to’plash mumkin.Test sinovlari doimiy ravishda takomillashib
boradi. Unga har davrlarda turlicha ta’riflar berib kelingan.
Nemis olimi Linner “Test shaxsning turli holatlarini shaxsiy xususiyat, imkoniyat va
qobiliyatini aniqlovchi ilmiy metod”– deb ta’riflaydi. Test usuli o’quv jarayonining
pirovard natijasini haqqoniy holatini aniqlab berishga asoslangan mezondir. U asosan
tahlil asosida olib boriladi. Shu asosda pedagogik jarayon natijalarini olish orqali uning
takomillashib borishiga yordam beradi.
Pedagog olimlar I.Tursunov va U.Nishonaliyevlarning ma’umotlariga qaraganda
testlar orqali quyidagi imkoniyatlar yaratiladi:
 ta’lim oluvchilar nazariy va amaliy bilimlarning darajasini obyektiv sharoitda
aniqlash;
 bir vaqtning o’zida bir guruh yoki ko’p sonli ta’lim oluvchilar bilimini nazorat
qilish;
 hamma ta’lim oluvchilarda bir xil sharoit yaratish;
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test natijalarini ta’lim beruvchi tomondan tezkorlik bilan (operativ) tekshirish;
turli guruhdagi ta’lim oluvchilar blimini solishtirish;
ta’lim jarayonida uchraydigan kamchiliklarni aniqlash va boshqalar[4;399].
Testlar ta’limiy xulosalar bilan birga texnologik vaziyatni istiqboldagi harakat
yo’nalishini belgilab beradi. Testlar ham o’z yo’nalishlariga ega. Ular quyidagilar:
 ta’limiy muvaffaqqiyatlarni aniqlaydigan test;
 shaxs taraqqiyoti va uning ichki imkoniyatlarini belgilaydigan test;
 shaxs intellektini aniqlaydigan test;
 umumnatijani belgilaydigan test;
 muayyan ta`lim muassasasi hududida u yoki bu fanni o’qitish samaradorligini
ko’rsatuvchi test;
 davlat ta’lim standartlarida ko’zda tutilgan bilim, ko’nikma va malakalarni qay
darajada o’zlashtirganligini aniqlovchi test;
 professional kasb, metodik mahorat, ma’naviy-ma’rify tarbiya opganlikni
aniqlovchi test;
 shaxs psixologiyasini aniqlab beruvchi test;
 insonning qiziqishi, moyilligini aniqlab, shu sohani takomillashtirishga yordam
beruvchi test;
Demak, testlar ko’pincha o’quvchilarning o’quv-tarbiya sharoitidagi faoliyatini
pedagogik diagnostika qilishni ta’minlovchi vosita sifatida qo’llash nazariy ma’lumotlarni
amaliy tasdig’ini aniqlashda olingan tajribalarni tahlil qilish diagnostikaning asosiy
qismlaridan biri hisoblanadi.
Pedagogik diagnostika test usullari to’rt xil xulosa bir xil natija bilan baholanadi:

mazmunning tasdig'i;

har xil usul bilan olingan natijalaning bir xilligi,

natijalarga ko'ra amalga oshirilgan tahlillaming isbotlanishi;

loyihalashning tasdiqlanishi, ya’ni loyihalashtirishdagi natijalarning olingan
xulosalarga uyg’unligi.
Tajribalar tahlillari shuni ko’rsatadiki, pedagogik diagnostika test usullari vositasida
amalga oshirilsa, natijalar haqqoniy bo’ladi. Ilgari surlgan mazmun o’z tasdig’ini topadi.
Har xi yo’l bilan olingan natijalarni bir xilligi test metodining amaliy tasdig’idir.
Ta’lim natjalarini baholashda reyting tizimining test usuli XX asr oxiri XXI asr
boshlarida keng qo’llanilgan bo’lsa, endilikda testlarni onlayn tarzida kompyuter
texnologiyasi vositasida amalga oshirish natijani yanada tezroq olishga imkon
yaratmoqda.
Xulosa shuki–diagnostika o’qituvchining muammo va kasb metodi qiyinchiliklarini,
tipik xato va kamchiliklarini aniqlash zamonaviy texnologiya, innovatsiyalarni ilg’or
pedagogik tajribalarni o’rganish, almashtirish, amaliyotga tadbiq etishni ko’zlab amalga
oshiriladi. Mana shu jarayonni madaniyatli yondashuv asosida amalga oshirish bo’lajak
o’qituvchilarning diagnostik jarayonda muammo va xatoliklarga zamirida esa, o’qituvchio’quvchi, o’qituvchi-ota ona, o’qituvchi-rahbariyat, rahbariyat-ota-ona o’rtasida konfliktlar
yuzaga keladi. Shunga ko’ra, diagnostika qilish haqidagi umumiy tushunchalar tahlil
qilindi va qo’shimcha kiritildi. Dianostika usullari tahlil qilinib, takomilashtirildi.
Ko’rsatib o’tilgan muammolar yuzaga kelmaslik uchun o’qituvchi pedagogik diagnostika
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va uni amaliyotda qo’llash bo’yicha bilim, ko’nikma, malakaga ega bo’lishi, ulardan
foydalanishi va diagnostik madaniy faoliyatni tashkil etishi kerak.
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